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ABSTRAKT
Që në fillet e para të zhvillimit softuerik, është paraqitur nevoja e ruajtës së të dhënave.
Përgjatë viteve janë provuar mënyra të ndryshme të ruajtjes dhe manipulimit të tyre. Një nga
mënyrat e para të krijimit të bazave të të dhënave, ishte ruajtja e të dhënave në sistemet e
bazuara në fajll. Ruajtja dhe manipulimi i të dhënave në fajll, kishte probleme të shumta si:
vështirësia e qasjes, formatet e ndryshme të të dhënave, shumëfishimi i të dhënave të njëjta.
Me kalimin e kohës si dhe me zhvillimin e mëtutjeshëm të teknologjisë, në vazhdimësi është
paraqitur nevoja e përmirësimit të mënyrës së ruajtjes së të dhënave. Duke shtyrë në këtë
mënyrë deri te zhvillimi i sistemeve të bazave relacionare të të dhënave. As ky sistem nuk
mjaftonte duke bërë të që zhvillohet dhe të integrohen në sistemet e bazave të të dhënave
gjuhët procedurale. E përmes këtyre gjuhëve mundësimi i krijimit të: variablave,
unazave(loop), kushtëzimeve, njësive të gatshme të kodit si (procedurat, funksionet, trigerat
(triggers), etj; duke ndikuar në rritjen e sigurisë, përformancës, dhe besueshmërisë në këto
sisteme.
Ky punim, pikërisht krahason funksionet dhe procedurat në dy nga sistemet më të mëdha të
menaxhimit të bazave të të dhënave, në MS SQL dhe Oracle. Duke analizuar implementimin,
karakteristikat, dhe mundësit që ato ofrojnë ato për përdoruesit në të dy sistemet. Po ashtu,
duke krahasuar edhe funksionet e gatshme, synohet të lehtësohet përzgjedhja e njërit nga këto
dy sisteme të menaxhimit të bazave të të dhënave.
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1 HYRJE
Në ditët e sotme, pothuajse çdo aktivitet jetësor varet nga teknologjia. Sot ka një numër
shumë të madh të aplikacioneve softuerike, ueb aplikacioneve, ueb faqeve që përdoren për
qëllime të ndryshme, si: për informim, blerje, transfer parash, komunikim, menaxhim e të
dhënave, etj. Të gjitha këto elemente të teknologjisë në prapavije e kanë një bazë e të
dhënave, nga e cila varet puna e këtyre aplikacioneve. Sot më nuk është problem mënyra dhe
vendi i ruajtjes së të dhënave, por qasja dhe manovrimi i shpejt dhe i lehtë me ato të dhëna.
Ekzistojnë shumë lloje të bazave e të dhënave, si: MySQL, MS SQL, Oracle DB,
PostgreSQL, etj. Ne kemi zgjedhur dy prej tyre: MS SQL dhe Oracle. Të dy këto baza e të
dhënëve në parim funksionojnë njëjtë pasi që të dyja janë RDBMS. Të dy këto baza e të
dhënave kanë gjuhë strukturale SQL e cila mundëson operacione të ndryshme si: manovrimi
me bazat e të dhënave, tabelat, si dhe të dhënat brenda tabelave. Po ashtu ato kanë edhe gjuhë
procedurale, të cilat zgjerojnë mundësit manovrimit me të dhëna. MS SQL si gjuhë
procedurale ka Transact SQL, ndërsa Oracle ka PL/SQL. Disa nga mundësit e përbashkëta
janë: funksionet, procedurat, trigger-at, unazat (loops), të cilat kanë dallime varësisht nga
baza e të dhënave. Ne kemi zgjedhur të i krahasojmë funksionet dhe procedurat e të dy
sistemeve. Duke i krahasuar, synojmë të arrijmë në përfundim lidhur me atë se cila bazë e të
dhënave është më e përshtatshme për implementim të procedurave dhe funksioneve. Në disa
raste të veçanta, dallimet më të vogla janë ato që vendosin rreth çështjeve të caktuara. Në
këto raste, ndikim mund të kenë funksionet dhe procedurat e gatshme që ofrojnë bazat e të
dhënave, lidhur me mundësit që ofrojnë ato për operacione dhe qasjen e informatave
specifike për bazën e të dhënave. Gjithmonë me qëllim të përmirësimit të përformancës dhe
sigurisë së bazës së të dhënave. Po ashtu, do krahasojmë mundësit që ofrojnë këto dy sisteme
të bazave e të dhënave për krijimin e funksioneve dhe procedurave, privilegjet që kanë ato,
për shfrytëzim sa më efikas të bazës së të dhënave.
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2 SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)
Një sistem për menaxhimin e bazave së të dhënave (DBMS) është një grumbull i të dhënave
të ndërlidhura dhe një grup i programeve për të ju qasur atyre të dhënave. Grumbullit të të
dhënave që përmbajnë informacione ju referohemi si bazë e të dhënave. Qëllimi kryesor i
DBMS-it është të ofroj një mënyrë të përshtatshme dhe efikase për ruajtjen dhe leximin e të
dhënave. Ato dizajnohet në mënyrë që të menaxhojnë sasi të mëdha të të dhënave, që përfshin
përcaktimin e strukturës së ruajtjes së informatave dhe ofrimit të një mekanizmi për
manipulimin e atyre informatave. Po ashtu, ato duhet të sigurojnë përdoruesit se të dhënave
janë të sigurta ndaj qasjeve të paautorizuara dhe dështimeve të mundshme të sistemit. Siç e
kemi cekur edhe më herët, bazat e të dhënave përdoren gjerësisht, si për shembull: në shitje,
banka dhe sisteme të tjera financiare, universitete, telekomunikacion, sisteme shëndetësore,
qeveri etj. Për shkak të shumëllojshmërisë së përdorimit, janë zhvilluar shumë koncepte dhe
teknika për menaxhimit e të dhënave.[1]
DBMS lehtëson menaxhimin e bazës së të dhënave. Ky softuer ka për qëllim që të mundësoj
në mënyrë sa më të mirë kryerjen e funksioneve [2]:
•

Definimin e të dhënave (lidhjet, varësit, kufizimet e integritetit, etj)

•

Manipulimin e të dhënave (futja e të dhënave, përditësimi, fshirja, leximi, etj)

•

Kontrollimin e sigurisë dhe integritetit të të dhënave

•

Menaxhimin e qasjes në të dhëna (rikthimin e të dhënave, qasjen e shumë përdoruesve
në të njëjtën kohë)

•

Mirëmbajtjen e një katalogu të sistemit për qasjen e shfrytëzuesve (fjalori i të
dhënave)

•

Përkrahja e funksioneve të llojllojshme jashtë bazës së të dhënave ( p.sh. kopjimi )

•

Përkrahja e gjuhëve programuese

•

Menaxhimi i transaksioneve

•

Shërbimet e bekup (backup) dhe rikthimit të të dhënave (recovery)

•

Përkrahja e komunikimit (lejon DBMS për tu integruar me softuerët themelor të
komunikimit )
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•

Përkrahja për ndërveprim me aplikacione si: ODBC (Open Database Connectivity),
JDBC (Java Database Connectivity), etj.

DBMS përbëhet prej disa komponentëve softuerik për të arritur qëllimet e lartpërmendura.
Disa komponentë bazë të një DBMS janë [2]:
•

DBMS Engine

•

Data Definition Subsystem

•

User Interface Subsystem

•

Application Development Subsystem

•

Data Administration Subsystem

•

Data Directory Subsystem

•

Data Communication Subsystem

•

Utilities Subsystem

Në vijim është nga një përshkrim i shkurt për secilën komponentë.
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Figura 1. Komponentat funksionale të DBMS-së [2].
DBMS Engine
DBMS Engine ndërlidh nënsistemet e tjera dhe pajisjen fizike përmes sistemit operativ. [2]
Definition Tools Subsystem
Nënsistemi për definimin e të dhënave (Data Definition Subsystem) përbëhet nga mjete dhe
vegla për definimin dhe ndryshimin e strukturës së bazës së të dhënave. Struktura përfshin
relacionet, tabelat, lidhjet, kufizimet, profilin e përdoruesve, etj. Kjo bëhet duhet shfrytëzuar
gjuhët të cilat i përkrah ky nënsistem.
Gjuha për deklarimin e të dhënave (DDL) përdoret për të definuar të gjitha objektet që
përdoren në bazën e të dhënave.
Gjuha për manipulimin e të dhënave (DML) përdoret që të lehtësoj manipulimin e të dhënave
(futje e të dhënave, ndryshimin, fshirjen, leximin, etj).
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Gjuha për kontrollin e të dhënave (Data Control Language) përdoret për të ngritur mjedis të
kontrolluar për menaxhimin e të dhënave nga përdoruesit. [2]
User Interface Subsystem
User interface subsystem është nënsistemi për ndërfaqen e shfrytëzuesve, kjo i lejon
përdoruesit dhe programet të i qasen bazës së të dhënave përmes një gjuhe të kuptueshme
nga sistemi si SQL ose ndonjë gjuhë tjetër nga host-i. Zakonisht mund të përdoret konzola e
komandave ose pamja grafike (Graphical User Interface).
Ndërfaqja e përdoruesit mund të përfshijë edhe një gjuhë specifike për DBMS (p.sh. FoxPro,
Oracle’s PL/SQL, etj), por DBMS mund edhe të përkrah edhe gjuhët e nivelit të lart (C++,
Java, etj). [2]
Application Development Subsystem
Ky nënsistem ka mjetet për zhvillimin komponentët e aplikacioneve si format, raportet, dhe
menu-të. Ky nënsistem ofron një ndërfaqe grafike për shfrytëzuesit. [2]
Disa lehtësime të tjera përfshijnë [2]:
•

Report writer

•

Project manager

•

Menu builder

•

Graphical data interpreter

Data Administration Subsystem
Nënsistem i administrimit të të dhënave përbëhet nga një grumbull i mjeteve që lehtësojnë
në mënyrë efektive menaxhimin e bazës së të dhënave. Nënsistemi përfshin pajisje për bekup
(backup) dhe rikthimin e të dhënave (recovery), akordimi i bazës së të dhënave, dhe
menaxhimi i ruajtjes. [2]
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Data Dictionary Subsystem
Ky nënsistem ndryshe quhet sistemi i katalogut dhe përmban informata për strukturën e bazës
së të dhënave, lidhjet e objekteve në bazën e të dhënave. Kjo krijohet dhe mirëmbahet në
mënyrë automatike. Sistemi i katalogut përmban të dhënat specifike të bazës së të dhënave
(metadata). [2]
Data Communication Manager
Menaxheri i komunikimit të të dhënave(Data Communication Manager) është një sistem i
ndarë që lidhet me DBMS-in, dhe ka këto funksionalitete:
•

Trajtimin e komunikimit të përdoruesve që qasen nga distanca

•

Trajtimin e mesazheve nga dhe në DBMS.

•

Komunikimin me DBMS-se të tjera.

DMS siguron komunikim efektiv të bazës së të dhënave me të gjitha kërkesat e të gjithë
klientëve (pajisjet ose personat që kërkojnë informata nga baza e të dhënave). [2]
Utilities Subsystem
Utilities (veglat) janë programe që kryejnë detyra të ndryshme administrative, dhe që janë të
aplikueshme në mjedise të bazës së të dhënave. [2]
Modelet e të dhënave
Si themel për strukturën e bazës së të dhënave është modeli i të dhënave (data model). Modeli
i të dhënave është një grumbull i veglave konceptuale për përshkrimin e të dhënave, lidhjeve
e të dhënave, semantikës e të dhënave, dhe kufizimet e konsistencës. Modeli i të dhënave
ofron një mënyrë për të përshkruar dizajnin e bazës e të dhënave. Ekzistojnë shumë modele
të dhënash, të cilat klasifikohen në katër kategori [1]:
•

Modeli relacionar (Relational Model). Modeli relacionar përdor një grumbull të
tabelave për të reprezentuar të dhënat dhe lidhjet mes tyre. Secila tabelë ka disa
kolona të cilat kanë nga një emër unik në kuadër të tabelës. Secila tabelë përmban
regjistrime për një tip të veçantë, ndërsa kolonat paraqesin atributet e atij tipi.[1]
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•

Modeli i lidhjeve të entiteteve (Entity-Relationship Model). Ky model përdor një
grumbull të objekteve bazike të quajtura entitete, dhe lidhjet mes tyre. [1]

•

Modeli i të dhënave i bazuar në objekte (Object-based Data Model). Ky model i të
dhënave e ka zanafillën nga programimi i orientuar në objekte (OOP). Mund të
konsiderohet si zgjerim i modelit të lidhjeve të entiteteve (Entity-Relationship
Model). Ky model kombinon karakteristikat e modelit të të dhënave të bazuar në
objekte dhe modelit relacionar të të dhënave.[1]

•

Modeli i të dhënave i gjysmë strukturuar. Modeli i gjysmë strukturuar lejon
specifikimin e të dhënave ku gjërat individuale e të dhënave e të njëjtit tip, mund të
kenë grupe të ndryshme të atributeve. Një model që përdoret gjerësisht që i takon
kësaj kategorie është XML (Extensible Markup Language).[1]

Ne do të fokusohemi në modelin relacionar. Për të menaxhuar modelin relacionar mund të
përdorim dy definimet gjuhësore: DDL dhe DML.
DDL përdoret për menaxhimin e strukturave në bazën e të dhënave. Komandat kryesore në
DDL janë: CREATE, DROP, ALTER, TRUNCATE, COMMENT, RENAME. [23]
DML përdoret për menaxhimin e të dhënave brenda strukturave të krijuara me DDL. Në
RDBMS gjuhë për manipulim e të dhënave përdoret SQL-i, e cila është një gjuhë jo
procedurale (gjuhët jo procedurale fokusohen). Komandat kryesore janë: SELECT, INSERT,
UPDATE, DELETE, MERGE, CALL, EXPLAIN PLAN, LOCK TABLE. [23]
Përveç gjuhës jo procedurale SQL, në RDBMS përdoren edhe gjuhë procedurale. Gjuhët
procedural për dallim nga gjuhët jo procedurale, për veç që mund të caktojmë se çfarë të
dhëna na duhen, mund të specifikojmë edhe ti marrim ato të dhëna. Varësisht nga RDBMSqë përdoret ekzistojnë gjuhë të ndryshme procedurale (T-SQL, PL/SQL, PL/pgSQL,
SQL/PSM, etj).
Gjuhët procedurale kanë disa module, por dy modulet më të preferuara janë: funksionet dhe
procedurat.

10

Procedurat janë module të ekzekutueshme që ruhen në bazën e të dhënave, dhe kanë një emër.
Ato pranojnë zero apo më shumë parametra, mund të kthejnë apo mos të kthejnë rezultat.
Procedurat ruhet në formë të kompajlluar (compiled), gjë që bën ekzekutimin e saj shumë të
shpejt. E njëjta procedura mund të qaset nga të gjithë përdoruesit që kanë privilegje për të ju
qas asaj procedure. Kodi i procedurës ruhet në një vend të vetëm, nëse kemi nevojë të
ndryshojmë procedurën ajo ndryshohet vetëm në një vend, gjë që bën mirëmbajtjen shumë
më të lehtë. [24]
Kur përdoruesi e thirr një procedurë, ajo thirret me emër dhe i dërgohen parametrat (nëse ka).
Mënyra e tillë e thirrjes së procedurës ndikon pozitivisht në dy aspekte:
1) Zvogëlon trafikun në rrjet, pasi që serverit i dërgohet vetëm emri dhe parametrat [24].
2) Procedura përdor parametrat për ti pranuar vlerat nga përdoruesi, kjo parandalon SQL
Injection [3].
Funksionet janë module të pa ekzekutueshme që ruhen në bazën e të dhënave, dhe kanë një
emër. Thirrja e funksioneve bëhet me emër, thirrja duhet të bëhet brenda deklarate të
ekzekutueshme. Funksionet pranojnë zero apo më shumë parametra, ndërsa detyrimisht
kthejnë një vlerë. Sikurse procedurat edhe funksionet ruhet në një vend të vetëm, dhe për
ndryshimet eventuale nevojitet ndërrimi vetëm në një vend. Për të ju qasur funksioneve
përdoruesit duhet të kenë privilegje. [6]
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3 DEKLARIMI I PROBLEMIT

Me rritje gjithnjë edhe më të madhe të përdorimit të teknologjisë informative, është rritur
edhe nevoja për sisteme të mëdha që janë në gjendje të përpunojnë sasi të mëdha të
informatave. Pa dyshim që vetëm përpunimi i të dhënave nuk mjafton për sistemet e ditëve
të sotme. Këto sisteme çdo dite e më shumë kanë nevojë për performancë më të lart, siguri,
besueshmëri.
Një mënyrë për të arritur këto është përdorimi i procedurave dhe funksioneve. Ka shumë
sisteme të bazave të të dhënave që ofrojnë këto dy mundësi, dy prej më të mëdhave janë MS
SQL Server dhe Oracle DB.
Në këtë temë do të fokusohem në këto dy sisteme të bazave të të dhënave, më saktësisht
funksione dhe procedura. Ku do të përshkruaj mënyrën e krijimit dhe përdorimit të
funksioneve dhe procedurave, mundësit që ofrojnë, dallimet dhe ngjashmëritë. Po ashtu do
të krahasojmë edhe funksionet e gatshme (built-in) që ofrojnë të dy sistemet.

3.1 Pyetjet hulumtuese
Për të përshkruar më sakët pjesët në të cilat jam fokusuar në këtë temë i kam caktuar këto
pyetje hulumtuese:
1. Krahasimi i funksioneve të definuara nga shfrytëzuesi në mes MS SQL dhe Oracle.
2. Krahasimi i procedurave të definuara nga shfrytëzuesi në mes MS SQL dhe Oracle.
3. Krahasimi i funksioneve të gatshme (built-in) që ofrojnë këto dy sisteme.
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4 METODOLOGJIA

Për punimin e kësaj teme është dashur grumbullimi dhe analizimi i materialeve të ndryshme.
Materialet e përdorura në temë përfshijnë librat e nga shtëpi të njohura botues për teknologji,
dokumentimet zyrtare të kompanive përkatëse Microsoft dhe Oracle, artikuj të ndryshëm në
internet. Të gjitha informatat përreth materialeve të përdorura në temë janë të përshkruara në
kapitullin e referencave.
Duke u bazuar në materialin e mbledhur, kam analizuar dhe përshkruar implementimet e
funksioneve dhe procedurave në këto dy sisteme të bazave të të dhënave. Po ashtu kam bërë
krahasimin e funksioneve dhe procedurave në këto dy sisteme.
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5 RAST STUDIMI
5.1 Procedurat
5.1.1 Procedurat në MS SQL
Fillimisht, procedurat janë një grumbull i një apo më shumë shprehjeve të T-SQL të ruajtura
në një server, si një njësi kodi [4]. Zhvilluesit dhe administratoret e bazave e të dhënave
përdorin procedurat për të rritur sigurinë dhe për të fshehur logjiken e punës së procedurës.
Procedurat mund të përmbajnë: logjik programimi, përditësimin e të dhënave, krijimin e një
objekti tjetër, etj. Procedurat janë skript-a të ruajtura të cilat mund të bëjnë atë që mund të
bëjë pronari i skript-ës. Nëse përdoruesi ka të drejta për përdorimin e procedurës, atëherë ai
mund të e përdor procedurën, pa marr parasysh nëse përdoruesi ka të drejtën e qasjen në
tabelat që përdoren nga procedura. [3]
Në MS SQL mund të caktohet konteksti i ekzekutimit të moduleve përmes EXECUTE AS,
si në vijim:
EXECUTE AS – menaxhon sigurinë e thirrjeve. Mund të specifikon se në cilat nga mënyrat
e mëposhtme mund të ekzekutohet [7]:
•

CALLER – tregon se funksioni duhet të ekzekutohet nën kontekstin e sigurisë së
përdoruesit që e thirr funksionin. Kjo mënyrë është e parazgjedhur.

•

SELF – tregon se funksioni duhet të ekzekutohet nën kontekstin e përdoruesit që e ka
krijuar ose ndryshuar funksionin.

•

OWNER – tregon se funksioni duhet të ekzekutohet nën kontekstin e pronarit (owner)
të funksionit ose të pronarit të skemës që e përmban funksionin.

•

Mund të caktohet se funksioni duhet të ekzekutohet nën kontekstin e një përdoruesi
të caktuar. Përdoruesi caktohet me anë të emrit të përdoruesit (username).

•

Mund të caktohet se funksioni duhet të ekzekutohet nën kontekstin e një Login. Login
caktohet me anë të emrit të login-it (login_name).

Përdoruesi nuk mund të sheh përmbajtën e procedurës.[3]
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Pasi që përdoruesi i procedurës nuk mund të shoh përmbajtjen, realisht ai nuk mund të shoh:
tabelat që përdor procedurat, logjikën e procesimit të të dhënave.

Tiparet

Procedurat Funksionet

Funksionet

Skalare

tabelare
Po

Kthen të dhëna tabelore

Po

Jo

Kthen rezultate të shumta

Po

Nuk

është

e Jo

aplikueshme
Përditësim i të dhënave

Po

Jo

Jo

Krijimi i objekteve të tjera

Po

Jo

Jo

Thirrje prej një procedurë

Po

Po

Po

Thirr një procedurë

Po

Jo

Jo

Thirr një funksion

Po

Po

Po

Mund të thirr përbrenda SELECT Jo

Po

Jo

Jo

Po

listës
Përdorin për të populluar kolona të Po
shumta në një tabelë
Kthimi i një vlere i detyrueshëm

Jo

Po

Po (tabelë)

Kthimi i një vlere i pa detyrueshëm

Po

Jo

Jo

Pranon parametra

Po

Po

Po

Shfaq parametra

Po

Jo

Jo

Tabela 1. Dallimet midis Procedurave dhe funksioneve [3].
Sintaksa për krijimin, ndryshimin, fshirja dhe ekzekutimi e një procedure [3]:
CREATE PROCEDURE <emri procedurës> [<@param1> <tipi i të dhënës>,]
AS
<deklaratat >
[RETURN <INT>]
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ALTER PROCEDURE <emri procedurës> [<@param1> <tipi i të dhënës>,
<@param2> <tipi i të dhënës>]
AS
<deklaratat>
[RETURN <INT>]

EXECUTE <emri i procedurës> <vlerat e parametrave>

DROP PROCEDURE <emri i procedurës>

Vërejtje: MS SQL Server gjatë thirrjes së procedurës për çdo parametër të definuar kërkon
që në mënyrë obligative të dërgohet nga një vlerë, përveç nëse gjatë krijimit të procedurës i
definohen parametrat e para definuar.

Përdorimi i parametrave të para definuar
Sintaksa për krijimin e një procedure me parametra të para definuar
CREATE PROCEDURE <emri i procedurës>

[3]:

<@param1> <tipi i të dhënës>

= <vlera e para definuar>
<shprehja>
[return <vlerën>]

Përdorimi i parametrave OUTPUT
Parametrat OUTPUT përdoren në rastet kur dëshirojmë të kthejmë vlera (RETURN) në një
variabël. Në këtë pjesë preferohet të përdoren funksionet përveç në rastet kur kjo nuk është
e mundur.[3]
Sintaksa për krijimin e procedurës me OUTPUT parametër është si më poshtë (elementet në
kllapa të mesme [], janë jo të detyrueshme) [3]:
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CREATE PROCEDURE <emri i procedurës>

<@param> <tipi i të dhënës>

OUTPUT AS
<shprehja>
[return <vlera>]
GO
DECLARE <@variabla>

<tipi i të dhënë>

EXEC <emri i procedurës> [ <@param> =] <@variabla > OUTPUT
PRINT <@variabla>

Ruajtja e rezultateve të procedurës në një tabelë.
Nganjëherë kthimi i një vlere nuk mjafton, por nevojitet ruajtja e të dhënave në një tabelë të
përkohshme. Për të arritur këtë paraprakisht duhet të ekzistoj tabela e përkohshme. Tabela
duhet të ketë numër të njëjtë të kolonave, në renditje të saktë, me tipa e të dhënave të
përshtatshme. Sintaksa për të ruajtur rezultatet e një procedure në një tabelë përshkruhet më
poshtë [3]:
INSERT [INTO] <emri i tabelës> EXEC <procedura> [<@parametri vlera].

Është e mundshme të specifikohen edhe emrat e kolonave, por në këtë rast lista e kolonave
që kthen procedura duhet të përshtatet me listën e kolonave në tabelë.

5.1.2 Procedurat në Oracle
Siç e kemi cekur edhe më herët procedurat është një modul (njësi e kodit) ekzekuton një apo
më shumë veprime. Në Oracle procedura definohet si më poshtë, elementet në kllapa të
mesme [], janë jo të detyrueshme [6]:

CREATE [OR REPLACE] PROCEDURE <emri i procedurës> [parametrat(<emri
i parametrit> <tipi i të dhënës>)]
[AUTHID DEFINER | CURRENT_USER ]
[ACCESSIBLE BY (<lista e njësive të programit>)]
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IS
[deklarimi]
BEGIN
<deklaratat e ekzekutueshme>
[EXCEPTION
<Trajtimi i përjashtimeve (exceptions) >]
END [<emri i procedurë>]

Disa fjalë që duhet të shpjegohen:
Kemi tri format të parametrave [5]:
IN – kjo formë e parametrit pranon vlerën nga thirrësi i procedurës dhe nuk mund të
ndryshohet
OUT – kthen vlerë te thirrësi i procedurës, vlera e saj duhet të caktohet gjatë ekzekutimit
IN OUT – pranon vlerë nga thirrësi, mund të ndryshohet, i kthehet thirrësit të procedurës.

Dërgimi i parametrave OUT dhe IN OUT bëhet duke u kopjuar vlera, nëse duhet të barten
sasi e madhe e të dhënave atëherë për të përshpejtuar bartjen preferohet që gjatë deklarimit
të parametrit të përdoret fjala: “NOCOPY”. Kjo fjalë nuk lejon që vlera të kopjohet por
dërgon referencën e vlerës. [8]
AUTHID – përcakton se me çfarë privilegje do të ekzekutohet procedurat. Këtu kemi dy
mundësi [6]:
1) DEFINER – procedura ekzekutohet me privilegjet e pronarit të procedurës [9].
2) CURRENT_USER – procedura ekzekutohet me privilegjet e përdoruesit aktual [9].
ACCESSIBLE BY – procedurat mund të ekzekutohet njësia e cekur e programit. Një njësi
mund të jetë psh: një tjetër bazë e të dhënave. [6]
[deklarimi] – në këtë pjesë mund të deklarohen ndryshoret (variable), konstantet etj.
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Si në pjesën e deklarimit por edhe në pjesën e parametrave që pranon procedura, tipin e të
dhënave mund të e deklarojmë në dy mënyra:
1) Duke i caktuar tipin specifik psh: INT
2) Duke i caktuar tipin bazuar në tipin e kolonës së një tabele.

Në Oracle procedura ka katër pjesë [6] :
Header (koka) – është pjesa e pjesa e parë e procedurës deri te “IS”.
Declaration (deklarimi) – është pjesa midis fjalëve “IS” dhe “BEGIN”.
Execution (pjesa e ekzekutimit) – është pjesa prej “BEGIN” deri tek “EXCEPTION”. Nëse
nuk ka “EXCEPTION” atëherë pjesa e ekzekutimit vazhdon deri në “END”.
EXCEPTION – fillon nga “EXCEPTION” dhe vazhdon deri në “END”.

5.2 Funksionet
5.2.1 Funksionet në MS SQL
Funksionet në MS SQL Server janë të ngjashme me procedurat. Ato mund të kthejnë vlera
tabelorë ose një vlerë skalare, por ato nuk mund të afektojnë jashtë funksionit.
Fillimisht po i listojmë disa kufizime të funksioneve në MS SQL Server [10]:
•

Funksionet nuk mund të përdoren për të kryer veprime që ndryshojnë gjendjen e bazës
së të dhënave.

•

Funksionet nuk mund të përdorin shprehjen OUTPUT INTO që kanë si objektiv një
tabelë.

•

Funksionet nuk mund të kthejnë rezultate të shumëfishta.

•

Trajtimi i gabimeve (error handling) është i ndaluar. Nuk përkrahen shprehjet:
TRY..CATCH, @ERROR ose RAISERROR.

•

Funksionet nuk mund të thirrin një procedurë, por mund të thirrin një zgjerim të
procedurës (Extended Stored Procedures).

•

Funksionet nuk mund të përdorin SQL dinamik ose tabelat e përkohshme.

•

Shprehja SET nuk mund të përdoret në funksione.
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•

Shprehja FOR XML nuk mund të përdoret në funksione.

•

Shprehjet vijuese të Service Brocker nuk mund të përdoren në funksione:
o BEGIN DIALOG CONVERSATION
o END CONVERSATION
o GET CONVERSATION GROUP
o MOVE CONVERSATION
o RECEIVE
o SEND

Në bazë të vlerës që kthejnë funksionet ndahen në dy grupe: Funksionet Skalare dhe
Tabelore.
Funksionet skalare janë funksione që pranojnë zero apo më shumë parametra dhe kthejnë një
vlerë të vetme skalare si rezultat. Sintaksa për krijimin e funksioneve skalare është [3]:
CREATE FUNCTION <emri i funksionit> ([@<emri i parametrit> <tipi> =
<vlera e para definuar>])
RETURNS <tipi i të dhënës që kthehet>
WITH RETURNS NULL ON NULL INPUT
AS
BEGIN
RETURN <vlera>
END

Shpjegim:
RETURNS – specifikon tipin e të dhënës që kthen funksioni.
Përdorimi i një funksioni për shembull në shprehjen SELECT, bëhet në këtë formë:
SELECT <emri i funksionit ([<parametrat>]);
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Kllapat e vogla duhet të vendosen pa marrë parasysh nëse funksioni pranon apo nuk pranon
parametra. Nëse dëshirojmë të i përdorim parametrat e paracaktuar atëherë duhet që brenda
kllapave të përdoret shprehja “DEFAULT”.
Funksionit kanë disa mundësi për të përmirësuar performancën [4]:
•

ENCRYPTION – përdoret për të ruajtur funksionin në bazën e të dhënave në formë
të koduar. [4]

•

SCHEMABINDING – lidh funksionin me objektin që i referohet, në bazën e të
dhënave. Objekti nuk mund të ndryshohet përderisa funksioni ka referencë në
funksion dhe përdorë SCHEMABINDING. [4]

•

WITH RETURNS NULL ON NULL INPUT – nëse parametri i pranuar është NULL,
atëherë ky rresht automatikisht kthen NULL, a pe ekzekutuar trupin (body) e
funksionit. Në këtë mënyrë shkurtohet koha e ekzekutimit.

•

CALLED ON NULL INPUT – është e kundërt me WITH RETURNS NULL ON
NULL INPUT. Kjo specifikon se MS SQL Server duhet të ekzekutoj trupin e
funksionit (body) pa marrë parasysh nëse një apo më shumë parametra janë NULL.
[4]

•

EXECUTE AS – menaxhon sigurinë e thirrjeve. Mund të specifikon se në cilat nga
mënyrat e mëposhtme mund të ekzekutohet funksioni [7]:
o CALLER – tregon se funksioni duhet të ekzekutohet nën kontekstin e sigurisë
së përdoruesit që e thirr funksionin. Kjo mënyrë është e parazgjedhur.
o SELF – tregon se funksioni duhet të ekzekutohet nën kontekstin e përdoruesit
që e ka krijuar ose ndryshuar funksionin.
o OWNER – tregon se funksioni duhet të ekzekutohet nën kontekstin e pronarit
(owner) të funksionit ose të pronarit të skemës që e përmban funksionin.
o Mund të caktohet se funksioni duhet të ekzekutohet nën kontekstin e një
përdoruesi të caktuar. Përdoruesi caktohet me anë të emrit të përdoruesit
(username).
o Mund të caktohet se funksioni duhet të ekzekutohet nën kontekstin e një
Login. Login caktohet me anë të emrit të login-it (login_name).
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Funksionet Tabelore
Krijimi i funksioneve tabelore janë të ngjashme me funksionet skalare, por dallimi i vetëm
është se në vend të një vlere skalare ajo si rezultat kthen një tabelë.
Disa dallime të rëndësishme në funksionet tabelore janë [4]:
•

Tipi i të dhënës që kthehet pas shprehjes RETURNS, faktikisht është një deklarim
ndryshore tabelë.

•

Shprehjet RETURNS NULL ON NULL INPUT dhe CALLED ON NULL INPUT
janë të pa vlefshme në funksionet tabelore.

•

Shprehja RETURN në trup të funksionit tabelorë, nuk ka vlerë ose ndryshore pas saj.

Më poshtë është sintaksa për krijimin e funksioneve tabelore:
CREATE FUNCTION <emri i funksionet> ([ parametrat ])
RETURNS @rezultati TABLE
(
<emri i kolonës> <tipi i të dhënës>,
<emri i kolonës> <tipi i të dhënës>,
PRIMARY KEY (<emri i kolonës>)
)
AS
BEGIN
INSERT INTO @rezultati
(
<vlera >,
)
RETURN
END
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Mënyra e dytë duke kthyer vlera direkt pa e krijuar tabelën:
CREATE FUNCTION <emri i funksionit> ([parametrat])
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(
SELECT * FROM <emri i tabelës>
);

5.2.2 Funksionet në Oracle
Një funksion është modul që kthen të dhëna përmes shprehjes RETURN. Ajo nuk mund të
ndryshoj gjendjen e bazës së të dhënave. Sintaksa për krijimin funksioneve është [6]:
CREATE FUNCTION [emri i bazës së të dhënave.]emri[(parametër [,
parametër ] ) ]
RETURN <tipi i të dhënës>
[AUTHID DEFINER | CURRENT_USER]
[DETERMINISTIC]
[PARALLEL_ENABLE ... ]
[PIPELINED]
[RESULT_CACHE]
[ACCESSIBLE BY (lista e njësive të programeve)]
[AGGREGATE ...]
[EXTERNAL ...]
IS
[ deklarimi i shprehjeve ]
BEGIN
shprehjet e ekzekutueshme
[EXCEPTION
Shprehjet për trajtimin e përjashtimeve (exceptions) ]
END [emri];
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Ku:
emri i bazës së të dhënave
Është parametër jo i obligueshëm. Vlera e paracaktuar është përdoruesi i tanishëm
(CURRENT_USER).
name
Është emri i funksionit.
(parametër [, parametër ] )
Është lista e parametrave që pranon funksioni dhe që dërgon informata te thirrësi i
funksionit.

tipi i të dhënës
Cakton tipin e të dhënës që kthen funksionit.
AUTHID
Përdoret për të caktuar nëse funksioni do të ekzekutohet me privilegjet e krijuesit të
funksionit apo të përdoruesit aktual.
1) DEFINER – procedura ekzekutohet me privilegjet e pronarit të procedurës [9].
2) CURRENT_USER – procedura ekzekutohet me privilegjet e përdoruesit aktual [9].

DETERMINISTIC
Kjo shprehje cakton se funksioni kthen gjithmonë rezultatit e njëjtë për vlerat e
parametrave të njëjtë. Kjo përshpejton kohën e ekzekutimin, sepse funksioni bën
llogaritjen e vlerës vetëm herën e parë të ekzekutimin. Kur thirret funksioni herëve të
tjera, nëse parametrat që pranon funksioni janë të ruajtur në cache, atëherë funksioni
e merre vlerën nga Cache (memoria cache), pa kryer llogaritje. [6]
PARALLEL_ENABLE
Është një përmirësim që lejon funksionin të ekzekutohet në mënyrë paralele kur
thirret prej një shprehje SELECT.[6]
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PIPELINED
Cakton se rezultati i funksionit tabelorë duhet të kthen në mënyrë të përsëritur
(iterative) përmes komandës PIPE ROW. Pas çdo rreshti kthen rezultatin e rreshtit të
përpunuar. Përdoret vetëm në funksionet tabelore. [6]
RESULT_CACHE
Cakton se vlerat e parametrave dhe rezultati i funksionit duhet të ruhen në kesh
(CACHE). [6]
ACCESSIBLE BY
Kufizon qasjen në funksion vetëm nga lista e njësive të programit. [6]
AGGREGATE
Përdoret kur jeni duke krijuar funksion agregat. [6]
EXTERNAL
Përdoret për të deklaruar funksionin si implementim i jashtëm, psh: Në gjuhën C. [6]

Funksionet në PS/SQL mund të kthej çdo lloj tipi i të dhënave, prej skalareve si vlera të
thjeshta deri tek vlerat më të komplekse si: objektet, kursorët dhe LOB (Large Object).
Funksionet duhet të thirren brenda një shprehje të ekzekutueshme në PL/SQL. Nëse nuk kanë
parametra funksionet mund të thirren me ose pa kllapat e vogla “()”. Ato ndahen në dy pjesë
kryesore, Header (koka) dhe Body (trupi). [6]

Header- përmban të dhënat të cilat gjithsesi duhet ti dimë gjatë thirrjes së një funksioni, si:
emri i funksionit, parametrat që pranon dhe tipat e të dhënave të tyre, tipin e të dhënave që
kthen funksioni si dhe modifikuesit (modifiers). [6]
Body (trupi) – trupi i funksionit fillon nga shprehja BEGIN deri te EXCEPTION dhe
përmban implementimin e atij funksioni. Funksioni në këtë pjesë gjithsesi duhet të ketë
shprehjen RETURN në mënyrë që funksioni të kthen vlerë. Varësisht nga implementimi i
pjesës së ekzekutueshme në funksionit mund të përdoret një apo më shumë herë shprehja
RETURN. [6]
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Nëse na duhet që të trajtojmë përjashtime (exception) atëherë kjo bëhet pas përfundimit të
trupit të funksionit, duke filluar me shprehjen EXCEPTION deri te shprehja END.

5.3 Funksionet e gatshme (built-in)
Përveç mundësisë së krijimit të funksioneve nga shfrytëzuesit, po ashtu sistemet e bazave të
të dhënave ofrojnë funksione të gatshme. Në vijim kam bërë krahasimin e funksioneve të
gatshme në mes MS SQL dhe Oracle. Për shkak të numrit të madh të funksioneve, ka qenë e
pa mundur të krahasohen të gjitha, për këtë arsye kam përzgjedhur disa kategori që janë më
të përdorshme.

5.3.1 Funksionet Agregate
MS [11]

Oracle [12]

Përshkrimi

APPROX_COUNT_DISTINCT Kthen numrin e përafërt të
rreshtave që përmbajnë një vlerë
të specifikuar.
AVG

AVG

Kthen mesataren e një grupi të
vlerave.

COLLECT

Pranon si parametër një kolonë
të çfarëdo tipi, dhe krijon një
tabelë të ndërthurur e tipit të
pranuar nga rreshtat e zgjedhur.

CORR

Kthen vlerën e korrelacionit të
një

koleksioni

të

çifte

të

numrave.
CORR_S

Llogaritë

koeficientin

e

korrelacionit rho të Spearman-it.
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CORR_K

Llogaritë

koeficientin

korrelacionit

tau-b

(τb)

e
të

Kendall-it.
CHECKSUM_AGG

Kthen checksum të vlerave në
një grup.

COUNT

COUNT

Kthen numrin e rreshtave që
kthen një query.

COVAR_POP

Kthen

kovariancen

e

populacionit nga një grup i
çifteve të numrave.
COVAR_SAMP

Kthen kovariancen e thjeshtë të
një grupi të çifteve të numrave.

FIRST

Kthen vlerën e kolonës së
përcaktuar të rreshtit të fundit.

COUNT_BIG

Kthen numrin e rreshtave që
kthen një query. Për dallim prej
COUNT kthen vlerë të tipit
bigint.
GROUP_ID

Dallon grupet e përsëritura nga
rezultati që kthen query pas
specifikimit të GROUP BY.

GROUPING

GROUPING

Përdoret

për

të

dalluar

reprezentimin e vlerave të grupit
të vlerave në një rresht të super
agreguar prej vlerave null të një
rreshti të rregullt.
GROUPING_ID

GROUPING_ID

Paraqet nivelin e grupimit për
një rresht.
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LAST

Kthen vlerën e kolonës së
përcaktuar të rreshtit të fundit.

MEDIAN

Pranon vlera numerike dhe data,
si rezultat kthen vlerën e mesit të
vlerave të radhitura.

MAX

MAX

Kthen vlerën maksimale të
shprehjes së dhënë.

MIN

MIN

Kthen

vlerën

minimale

të

shprehjes së dhënë.
PERCENT_RANK

Ky funksion kthen percentilin e
një

regjistrimi,

duke

marr

parasysh të gjitha regjistrimet që
përmban tabela.
STDEV

STDDEV

Kthen devijimin standard të
shprehjes.

STDEVP

STDDEV_POP

Llogarite devijimin standard të
populacionit.

STDDEV_SAMP

Llogarite

devijimin

standard

komulativë.
SUM

SUM

Kthen shumë e vlerave të
shprehjes.

SYS_OP_ZONE_ID

Ky funksion pranon si argument
ID e rreshtit, dhe kthen si
rezultat ID e zonës.

SYS_XMLAGG

Grumbullon të gjithë XML
dokumentat ose fragmentet e
reprezentuara nga shprehja dhe
prodhon një XML dokument të
vetëm.
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VAR

VARIANCE

Kthen variancën një shprehje.

VARP

VAR_POP

Kthen variancën populare të një
shprehje.

VAR_SAMP

Kthen variancën e thjeshtë të një
grupi të numrave, pa llogaritur
vlerat NULL.

XMLAGG

Pranon

një

koleksion

të

fragmenteve të XML dhe kthen
një XML dokument të vetëm.
Tabela 2. Krahasimi i funksioneve agregate

5.3.2 Funksionet Matematikore
MS [13]

Oracle [14]

Përshkrimi

ABS

ABS

Kthen vlerën absolute të shprehjes.

ACOS

ACOS

Kthen ARC kosinusin e shprehjes.

ASIN

ASIN

Kthen ARC sinusin e shprehjes.

ATAN

ATAN

Kthen ARC tangjenten e shprehjes.

ATN2

ATAN2

Kthen ARC tangjenten e dy vlerave të shprehjes
që pranon.

BITAND

Ky funksion vlerën që pranon dhe vlerën që kthen
i trajton si vektor të bitëve. Vlera që kthehet është
aplikim i operacionit Bitwise AND.

CEILING

CEIL

Kthen vlerën më të vogël të tipit INTEGER, që
është më i madh ose i barabartë me vlerën e
specifikuar.
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COS

COS

Kthen kosinusin trigonometrik të vlerës së
shprehjes që pranon.

COSH

Kthen kosinusin hiperbolik të vlerës së shprehjes
që pranon.

COT

Kthen kotangjenten e vlerës së shprehjes që
pranon.

DEGREES

Kthen vlerën e këndit të konvertuar nga radian në
shkallë.

EXP

EXP

Kthen vlerën e koeficientit “e” të ngritur në fuqinë
n. Ku n është vlera e pranuar.

FLOOR

FLOOR

Kthen vlerën më të madhe të tipit INTEGER, që
është më e vogël ose e barabartë me vlerën e
specifikuar.

LOG

LN

Kthen logaritmin natyror të vlerës së pranuar.

LOG10

LOG(baza, numri)

Në SQL Server mund të llogaritet logaritmi me
bazë 10, në Oracle mund të specifikohet baza
sipas nevojës.

MOD

Kthen mbetjen nga pjesëtimi i dy numrave. Gjatë
llogaritjes përdor funksionin FLOOR.

NANVL(n1, n2)

Ky funksion përdoret për numrat dhjetor të tipit
BINARY_FLOAT,

BINARY_DOUBLE.

Udhëzon bazën e të dhënave që nëse vlerat n2 nuk
është numër atëherë të kthehet vlera e caktuar në
n1.
PI

Kthen vlerën e konstantes PI.

POWER(numri, POWER(fuqia,

Kthen vlerën e llogaritur të numrit në fuqinë e

fuqia)

numri)

cekur.

REMAINDER

Kthen mbetjen nga pjesëtimi i dy numrave. Gjatë
llogaritjes përdor funksionin ROUND.
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RADIANS

Kthen vlerën e konvertuar të këndit nga shkallët
në radian.

RAND

Kthen një vlerë të rastësishme, mund të pranoj një
vlerë numerike. Nëse i dërgohet vlera, atëherë në
SQL Server ruhet rezultati dhe vlera, për çdo herë
që thirret funksioni me të njëjtën vlerë rezultati do
të jetë i njëjtë.

ROUND

(n1, ROUND (n1, n2)

n2)
SIGN

Kthen vlerën e n1 të rrumbullakosur në bazë të
precizonit të specifikuar në n2.

SIGN

Kthen shenjën e numrit të pranuar. Nëse është
vlerë pozitive kthen 1, nëse vlerë negative kthen 1, nëse është 0 kthen 0.

SIN

SIN

Kthen sinusin e vlerës së pranuar.

SINH

Kthen sinusin hiperbolik të vlerës së pranuar.

SQRT

SQRT

Kthen rrënjën katrore të vlerës së pranuar.

SQUARE

POWER(2, n)

Kthen fuqinë katrore të vlerës së pranuar.

TAN

TAN

Kthen tangjenten e vlerës së pranuar.

TANH

Kthen tangjenten hiperbolike të vlerës së pranuar.

TRUNC(n1, n2)

Shkurton

numrin

n1

sipas

precizonit

të

specifikuar në n2.
WIDTH_BUCKET Ky funksion përdoret për të grupuar të dhënat
numerike në bazë të rangut të specifikuar.
Tabela 3. Krahasimi i funksioneve matematikore [22]
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5.3.3 Funksionet për karaktere
MS [15]

Oracle [16][17]

Përshkrimi

ASCII

ASCII

Kthen ASCII kodin e karakterit të parë të
shprehjes së pranuar.

CHAR

CHR

Kthen ASCII karakterin përkatës për
numrin e specifikuar.

CHARINDEX

INSTR

(stringu, Kthen pozitën e karakterit të parë të

(stringu, shprehja e shprehja e kërkuar, 1, 1) shprehjes së kërkuar nëse paraqitet në
kërkuar)
CONCAT

string)
CONCAT

Kthen një vlerë të tipit string që është
rezultat i bashkëngjitjes së dy vlerave të
tipit string të pranuar.

DIFFERENCE

Kthen vlerë të tipit INTEGER që tregon
dallimin midis vlerës së funksionit
SOUNDEX

për

dy

shprehjes

e

karaktereve.
FORMAT

Kthen një vlerë të formatuar me formate
specifike në SQL Server 2016.
INITCAP

Kthen char, shkronjën e parë të secilës
fjalë shkronjë të madhe, gjitha të tjerat
shkronja të vogla.

LEFT

Kthen pjesën e majtë të string-ut me
gjatësinë e specifikuar.

LEN

LENGTH

Kthen numrin e karaktereve në një
shprehje string.

LOWER

LOWER

Kthen shprehje të karaktereve ku të gjitha
karakteret janë shkronja të vogla.

LPAD (teksti, gjatësia, Kthen tekstin e specifikuar me gjatësi
shtojca)

përkatëse, nëse teksti është më i shkurt,
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para tekstit përsëritet shtojca derisa të
arrihet gjatësia e kërkuar.
LTRIM

LTRIM (text, simbolet)

Në SQL Server ky funksionet largon
hapësirat nga ana e majtë deri tek
karakteri i parë.
Oracle ofron mundësin e specifikimit se
cilat karaktere dëshirojmë të i largojmë,
nëse pjesën e funksionet te simbolet nuk e
deklarojmë atëherë funksioni eliminon
hapësirat.

NCHAR

Pranon një numër të plot, dhe si rezultat
kthen Unicode karakterin me numrin
specifik të pranuar.
NCHR

Pranon një numër të plot, dhe si rezultat
kthen një karakter nacional (national
character) me numrin specifik të pranuar.

NLS_INITCAP

Ky funksion kthen char, me shkronjën e
parë të madhe në çdo fjalë, shkronjat tjera
të vogla. Nuk mund të përdoret nëse ka
hapësira ose karaktere që nuk janë alfa
numerike.

NLS_LOWER

Kthen char, me të gjitha shkronjat e vogla.

NLS_UPPER

Kthen char, me të gjitha shkronjat e
mëdha.

NLSSORT

Përdoret për të sortuar në bazë të kushteve
të caktuara, të cilat mund të specifikohen.

PATINDEX

Kthen pozitën fillestare ku paraqitet për
herë të parë modeli (pattern) në shprehjen
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e specifikuar. Nëse nuk e gjen kthen
modelin kthen zero.
QUOTENAME

Kthen një UNICODE string me kllapat e
mesme të shtuara në string, për të bërë
string-un një identifikues të vlefshëm në
SQL Server.

REPLACE

REPLACE

Zëvendëson të gjitha vendet ku paraqitet
një grup i karaktereve të caktuara, me një
grup tjetër të karaktereve të caktuara.

RPAD

Kthen tekstin e specifikuar me gjatësi
përkatëse, nëse teksti është më i shkurt,
para tekstit përsëritet shtojca derisa të
arrihet gjatësia e kërkuar.

REPLICATE

Përsërit një vlerë string, për numrin e
specifikuar të përsëritjeve.

REVERSE

Kthen tekstin e pranuar duke e lexuar nga
ana e djathtë në të majtë.

RIGHT

Kthen pjesën e djathtë të stringut me
gjatësinë e specifikuar.

RTRIM

RTRIM (tekst, simbole)

Në SQL Server ky funksionet largon
hapësirat nga ana e djathtë deri tek
karakteri i parë.
Oracle ofron mundësin e specifikimit se
cilat karaktere dëshirojmë të i largojmë
nga ana e djathtë, nëse pjesën e funksionet
te simbolet nuk e deklarojmë atëherë
funksioni eliminon hapësirat.
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SOUNDEX

SOUNDEX

Kthen një string të karaktereve që
përmbajnë

reprezentimin

fonetik

të

karaktereve të specifikuara.
SPACE

Kthen shprehje të karaktereve ku të gjitha
karakteret janë shkronja të mëdha.

Tabela 4. Krahasimi i funksioneve për karaktere [22]

5.3.4 Funksionet për JSON
MS [18]

Oracle [19]

ISJSON

Përshkrim
Teston nëse një string përmban JSON të vlefshëm.

JSON_VALUE

JSON_VALUE Kthen një vlerë skalare nga të dhënat JSON.

JSON_QUERY

JSON_QUERY Kthen një apo më shumë vlera nga të dhënat në
JSON. Për dallim MS SQL kthen objekt ose varg
(array), ndërsa Oracle i kthen vlerat si string.

JSON_MODIFY

Përditëson një tipar (property) në JSON dhe kthen
JSON-in e përditësuar.

OPENJSON

JSON_TABLE

Si rezultat kthen vlerë tabelore duke vendosur tiparet
(properties) e JSON-it në rreshta dhe kolona.

Tabela 5. Krahasimi i funksioneve për JSON
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5.3.5 Funksionet për datë dhe kohë
MS [20]

Oracle [21]

@@DATEFIRST

Përshkrimi
Kthen ditën e parë të
javës, që caktohen
në bazë të gjuhës.

CURRENT_TIMESTAMP

CURRENT_TIMESTAMP, Kthen
LOCALTIMESTAMP

orën

datën

dhe

aktuale

së

bashku me zonën
kohore.
DBTIMEZONE

Kthen zonën kohore
të

bazës

së

të

vlerën

e

dhënave.
EXTRACT (datetime)

Kthen

specifikuar të kohës
prej një pike të
caktuar kohore ose
një intervali.
DATEADD

ADD_MONTHS

Kthen

datën

specifike

me

intervalin e caktuar
kohorë të shtuar në
datë.
Në MS SQL mund
të shtohet intervali
në

çfarëdo

njësi,

ndërsa në Oracle
vetëm muaj.
DATEDIFF

MONTHS_BETWEEN

Ky funksion kthen
kohën

midis

dy
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datave të caktuara.
Microsoft
mundëson
specifikimin

e

njësisë së kohës në
bazë të së cilës
dëshirojmë

të

llogarisim dallimin
midis datave dhe
kthen vlerë të plot
(int) ndërsa Oracle
njësinë

e

ka

të

paracaktuar në Muaj
dhe

kthen

vlerë

decimale.
DATEDIFF_BIG

Edhe ku funksion
sikurse DATEDIFF
kthen një kohën e
një

intervali

të

caktuar po dallimi
është në tipin e të
dhënave

që

funksione
DATEDIFF

këto

kthejnë.
kthen

vlerë të tipit “int”
ndërsa
DATEDIFF_BIG
kthen vlerë të tipit
“bigint”.

37

DATEFROMPARTS

Kthen një vlerë të
tipit

“date”

për

parametrat

e

specifikuar:

viti,

muaji dhe dita.
DATENAME

Kthen

pjesën

e

specifikuar të datës
si

string

(ditën,

muajin, vitin, orën,
etj).
DATEPART

Është i ngjashëm me
funksionin
DATENAME, me të
vetmin

dallim

te

tipit i të dhënave që
kthen

funksioni.

DATENAME kthen
string

ndërsa

DATEPART kthen
“int”.
DATETIME2FROMPARTS

Kthen një vlerë të
tipit “datetime2” për
datën dhe kohën e
specifikuar

me

precizonin

e

specifikuar.
DATETIMEFROMPARTS

Kthen vlerë të tipit
“date”

për

vitin,
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muajin dhe ditën e
specifikuar.
DATETIMEOFFSETFROMPARTS

Kthen vlerë të tipit
“datetimeoffset” për
datën dhe kohën e
specifikuar

me

precizonin

e

specifikuar.
DAY

Kthen një numër të
plot që reprezenton
pjesën e specifikuar
të

datës

së

specifikuar.
EOMONTH

Kthen ditën e fundit
të

datës

së

specifikuar.
GETDATE

SYSDATE

Kthen vlerën e datën
dhe kohën në tipin
“datetime”

të

kompjuterit në të
cilin

është

duke

punuar instanca e
bazës së të dhënave.
GETUTCDATE

Kthen vlerën e datës
dhe të kohës në tipin
“datetime”

të

sistemit të bazës së
të dhënave. Vërejtje:
data që kthehet është
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në zonën aktuale të
sistemit por ajo nuk
përfshihet në vlerën
e kthyer.
ISDATE

Përcakton nëse vlera
e pranuara të tipit:
“datetime”ose
“smalldatetime”
është datë dhe kohë
e vlefshme.
LAST_DAY

Kthen datën e fundit
e ditës së fundit të
muajit të datës së
specifikuar.

MONTH

Kthen vlerë të tipit
“int” që reprezenton
muajin e datës së
specifikuar.
NEXT_DAY

Kthen

datën

e

ardhshme të ditës së
specifikuar.
NUMTODSINTERVAL

Funksioni
konverton një vlerë
të tipit numër (ose
tipi që mund të
konvertohet

në

mënyrë implicite në
numër)
interval

në

një
të
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specifikuar të tipit
(DAY,

HOUR,

MINUTE,
SECOND).
NUMTOYMINTERVAL

Funksioni
konverton një vlerë
të tipit numër (ose
tipi që mund të
konvertohet

në

mënyrë implicite në
numër)

në

interval

një
të

specifikuar të tipit
(MONTH, YEAR).
ORA_DST_AFFECTED

Ky

funksion

përdoret

gjatë

ndryshimeve
fajllin

e

në
zonave

kohore në bazën e të
dhënave. Funksioni
pranon një shprehje
që e zbërthen në
TIMESTAMP
WITH TIME ZONE
ose

VARRAY

objekt që përmban
TIMESTAMP
WITH TIME ZONE
vlera.

Funksioni

41

kthen nje (1) nëse
vlera e datës dhe
kohës janë ndikuar
ose

shfaq

(error)

gabim

përndryshe

kthen zero (0).
ORA_DST_CONVERT

Përdoret

gjatë

ndryshimit në fajllin
e zonave kohore në
bazën e të dhënave.
Funksioni përdoret
për

trajtimin

gabimeve

e

(error

handling).
ORA_DST_ERROR

Përdoret

gjatë

ndryshimit në fajllin
e zonave kohore në
bazën e të dhënave.
Funksioni

pranon

një vlerë të tipit
“datetime”,

dhe

tregon nëse kjo vlerë
shkakton

ndonjë

gabim (error) me të
dhënat e zonës së re
kohore. Ka tri vlera
të mundshme për të
kthyer:
0 – nuk kthen error
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1878 – kthen error të
tipit

“nonexisting

time”.
1883 – kthen error të
tipit

“duplicate

time”.
ROUND (date)

Rrumbullakosën
vlerën e tipit “date”
në

njësinë

e

specifikuar.cur
SESSIONTIMEZONE

Kthen zonën kohore
të sesionit aktual.

SMALLDATETIMEFROMPARTS

Kthen një vlerë të
tipit
“smalldatetime” për
datën dhe kohën e
specifikuar.
SYSTIMESTAMP

Kthen datën, orën
(duke përfshirë edhe
fraksionet

e

sekondës)

dhe

zonën kohore. Tipi i
vlerës që kthehet
është TIMESTAMP
WITH

TIME

ZONE.
SYS_EXTRACT_UTC

Zbërthen datën dhe
orën

në

zonën

kohore zero (UTC),
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duke u bazuar në
vlerën e datës, orës
dhe zonës kohore të
specifikuar.
SWITCHOFFSET

NEW_TIME(data-ora,

Funksioni

zona1, zona2)

parametrat: data-ora
(data

pranon

dhe

ora),

zona1(zona kohore
për datën e pranuar),
zona2 (zona kohore
për datën-orën që do
të kthehet). Kthen
datën

orën

zonën

dhe
kohore

(zona2)

nëse

në

zona1 ka datën dhe
orën e caktuar.
TIMEFROMPARTS

Kthen një vlerë të
tipit

“time”

për

kohën e specifikuar
me

precizonin

e

specifikuar.
TZ_OFFSET

Kthen zonën kohore
për

lokacionin

e

specifikuar.
YEAR

Kthen një vlerë të
tipit

“int”

që

reprezenton vitin e
datës së specifikuar.
Tabela 6. Krahasimi i funksioneve për datë dhe kohë [22]
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6 REZULTATET
1. Krahasimi i procedurave të definuara nga shfrytëzuesi
Të dy sisteme e bazave e të dhënave ofrojnë mundësinë e krijimit të procedurave mjaft të
avancuara. Nga hulumtimet që kam bërë kam vërejtur dallime midis të procedurave në këto
dy sisteme, të cilat mund të ndikojnë në lehtësimin e punës me procedura.
•

Dallimi i parë që kam vërejtur është trajtimi i përjashtimeve (exceptions). Trajtimin
e përjashtimeve MS SQL Server nuk e pjesë integrale të procedurës. Ajo përdoret si
pjesë e veçantë e T-SQL, dhe përdoret direkt brenda trupit (body) të procedurës. Kjo
vështirëson lexueshmerinë e procedurës. Për dallim nga MS SQL Server, në Oracle
trajtimi i përjashtimeve është i integruar në procedura si pjesë e veçantë nga trupi i
procedurës.

•

Në aspektin e privilegjeve Microsoft ofron më shumë fleksibilitet. Në të dy sistemet
shfrytëzuesi mund të ekzekutoj procedurën edhe nëse nuk ka privilegje për të ju qasur
tabelave specifike, vetëm nëse krijuesi (pronari) i procedurës ka privilegje në ato
tabela. Gjatë krijimit të procedurës në Oracle mundësohet specifikimi nëse procedura
do të ekzekutohet me privilegje të krijuesit të saj (DEFINER) ose me privilegje të
përdoruesit aktual (CURRENT_USER). Në MS SQL kjo është më fleksibile pasi për
përcaktimin e privilegjeve ofrohen katër mundësi: ekzekutim me privilegje të thirrësit
(CALLER), me privilegje përdoruesit që ka krijuar/ndryshuar i fundit (SELF),
pronarit (OWNER), ose në përdoruesi specifik duke specifikuar emrin e përdoruesit.

2. Krahasimi i funksioneve të definuara nga shfrytëzuesi
Sikurse te procedurat edhe funksionet kanë disa dallime:
•

Një dallim është te tipi i të dhënave që kthejnë funksionet. Në të dy sistemet ka disa
kufizime te tipi i të dhënave që mund të kthehet. MS SQL Server mund të kthen çdo
tip të dhënash përveç: text, ntext, image, cursor dhe timestamp [25]. Oracle mund të
kthej çfarëdo tipi të dhënash që përkrah PL/SQL. Oracle nuk përkrah funksionet me

45

parametra ose tipin e të dhënave që kthehet Boolean, në vend të saj rekomandohet
përdorimi i numrave (0,1) ose stringut (‘true’,’false’) [26].
•

Sikurse tek procedurat edhe tek funksionet privilegjet menaxhohet në të njëjtën
mënyrë.

•

Në aspektin e përformancës Oracle ka dy mundësi shumë të fuqishme:
o Ofron mundësin e ruajtjes së parametrave dhe rezultatit në kesh (cache).
o Ofron mundësin që funksionet të ekzekutohen në mënyrë paralele.

3. Krahasimi i funksioneve të gatshme (built-in)
Ofrimi i funksioneve të gatshme mund të përshpejtoj implementimin e bazës së të dhënave.
Si Microsoft ashtu edhe Oracle ofrojnë një numër të madh të funksioneve të gatshme. Për
këtë shkak kam vendosur të përzgjedh disa kategori specifike për krahasim. Gjatë krahasimit
të kategorive të funksioneve: agregate, matematikore, funksionet për data dhe kohë, dhe
JSON; nuk kam vërejtur ndonjë dallim të madh midis dy sistemeve të bazave të të dhënave.
Shumica e dallimeve kanë qenë në tipat e të dhënave që kthejnë funksionet, e të cilat nuk
kanë ndonjë rëndësi të madhe pasi përdorimi i tyre është brenda për brenda bazës së të
dhënave.
Përgjithësisht, funksionet e gatshme në Oracle janë funksionet për manipulimin e të dhënave.
Kur jemi tek manipulimi me tipat e të dhënave, MS SQL nuk ka funksionet për manipulimin
e të dhënave të tipit XML, ndërsa në Oracle për XML ekziston një kategori e veçantë e
funksionet.
Në Microsoft ekzistojnë shumë funksionet të tjera që merren me konfigurime dhe statistika
të ndryshme të sistemi.
Këto funksionet kategorizohet në disa kategori si në vijim:
•

Funksionet konfiguruese,

•

Funksionet që përshkruaj të dhëna (Metadata Functions),

•

Funksionet Skalare për qasjen në bazën e të dhënave (ODBC Scalar Functions),

46

•

Funksionet e sigurisë,

•

Funksionet e sistemit,

•

Funksionet për statistika të sistemit.
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7 PËRFUNDIMI
Qëllimi i këtij punimi është shpjegimi dhe krahasimi i funksioneve dhe procedurave në dy
sistemet më të mëdha për menaxhimi të bazave relacionare të të dhënave: MS SQL dhe
Oracle. Si dy sisteme të mëdha që janë, që të dyja i ofrojnë shfrytëzuesve mundësin e
përdorimit të funksioneve dhe procedurave. Implementimi i tyre në këto dy sisteme ka
dallimet si nga ana sintaksore po ashtu edhe për nga ana e mundësive specifike që ofrojnë
ato. Disa dallime që mund të duket të vogla, mund të kenë ndikim të madh varësisht nga
mënyra e implementimit. Evidentimi dhe krahasimi i tyre mund të lehtësoj përzgjedhjen
midis dy sistemeve.
Edhe për sa i përket funksioneve të gatshme të dy sistemet i ofrojnë funksione e tyre. Në
njërën anë Oracle fokusin kryesor të funksioneve e ka në manipulimin me të dhëna. Në këtë
mënyrë ofron një numër të madh të funksioneve për zgjidhjen e problemeve specifike sa i
përket manipulimit me të dhëna. Në anën tjetër edhe pse MS SQL ofron një numër pak më
të vogël të funksioneve për manipulimin e të dhënave, ai ofron funksione që mundësojnë
marrjen e informatave të ndryshme në lidhje me gjithë sistemin e bazës së të dhënave.
Informata të cilat mund të lehtësojnë në masë të madhe menaxhimin. Duke u informuar në
lidhje me konfigurimet e ndryshme, informata të ndryshme rreth bazës së të dhënave dhe
objekteve të saj, informata për përdorues, rolet dhe privilegjet që ata kanë, informata dhe
statistika të ndryshme rreth një instance të SQL Server-it madje edhe konfigurime.
Duke u bazuar në ato që ceka më lart, nuk mund të them se ka një dallim aq të madh sa të
cilësohej njëri a po tjetri sistem si më i miri.
Mendoj se cilësimi i përgjithësuar i njërit sistem si më i mirë qoftë për funksione ose
procedura do të ishte jo real. Nëse duhet të bëhet përzgjedhja e njërit sistem atëherë mënyra
më e mirë është duke i krahasuar këto dy sisteme për implementime specifike sipas kërkesave
të para definuara. Përzgjedhja e sistemit duke u bazuar vetëm në funksione e procedura, nuk
do të ishte mënyrë e mirë. Ka edhe shumë faktor të tjerë që ndikojnë në punën dhe
performancën e një sistemi softuerik.
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